**Wekelijkse reflectie onder het licht van Romero - nr. 6. Vijfde Paaszondag-B – 28 april 2024.**

**Dit is de Kerk zoals ik ze droom.**

*“Het is geen Kerk die, om trouw te blijven aan de Heer en onder de impuls van de Geest, afstand gaat doen van de realiteit van de aarde.* ***Dat zou een soort van ‘des-incarnatie’ zijn, een uittreding uit het tijdelijke en uit de wereld. Zo een Kerk zou opium voor het volk zijn. Ze zou de religiositeit vervreemden van het dagelijkse bestaan en van de werkelijkheid hier en nu waarin wij leven.*** *En helaas zijn er velen die bij het geloven en het Kerk-zijn nog steeds aan zulke vroomheid denken, zonder daar het minste engagement aan te verbinden. Maar laten we er over waken dat wij zouden blijven weten hoe we dit volk in evenwicht kunnen brengen. Bovenal moet dit volk van ons, zo gekweld, in een zo problematische situatie, met zoveel behoeften voor het tegemoetkomen aan rechtvaardige eisen, en moeten binnen dat volk allereerst de christenen in de gisting van het Evangelie de kracht vinden die het leven hervormt. Maar de christen die zich in de politiek begeeft, zal slechts naar dit niveau getransformeerd worden,* ***in de mate hij trouw is aan de Heer en onder de impuls blijft van de Heilige Geest. Vanuit zijn eigen specifieke roeping moet ieder mens een boodschapper zijn van de Geest en van de Heer, om de samenleving waarin hij leeft te transformeren****.”*

Monseigneur Romero had een droom over de Kerk, en wat zij zou moeten zijn om goed en adequaat te reageren op het getuigenis van Jezus en om te beantwoorden aan de eisen van het Koninkrijk van God: **een Kerk zijn waarvan de leden *“… boodschappers zijn van de Geest en van de Heer, om de samenleving waarin zij leven te transformeren.”***Vandaar de preken van de Aartsbisschop, waarin hij week na week als in een vorm van zondagscatechese de vrouwen en mannen die deze preken beluisterden steeds meer en sterker wilde vormen. Vandaar ook dat hij door zijn eigen voorbeeld de mensen begeleidde in hun beproevingen, in hun pijn, hun verdriet en hun hoop, als een trouwe herder.

In de Kerken ervaart men voortdurend de grote verleiding om zich op te sluiten in het religieuze, in het liturgische, in het vrome, in het traditioneel religieus-culturele, of in de dagelijkse cultus (zelfs met luidsprekers op straat en in de woonwijken), denkend dat men, door het christendom zo te beleven, op de juiste en de enige weg staat van de navolging van Jezus. Aartsbisschop Romero aarzelt niet om te zeggen: **“… *Zo een Kerk zou opium voor het volk zijn*.” Het betekent een totale ‘des-incarnatie’, terwijl we in het grote goddelijke mysterie juist zien dat het de incarnatie in de historische en menselijke werkelijkheid is en wil zijn.** Wanneer religies tot (grote) economische bedrijven evolueren, wanneer religieuze boodschappen fundamentalistisch, racistisch, homofoob en exclusief worden, wanneer Kerken zich binnen in hun religieuze ruimtes volledig gaan identificeren met de aanwezigheid van het Koninkrijk van God, dan bevinden we ons in een erge vorm van religieus verval, en in een compleet verraad aan het Evangelie van Jezus. Het is niet verrassend dat veel mensen, eenmaal zij zich bewust worden van wat er écht gebeurt, de Kerken verlaten wanneer die zo zijn afgedwaald van hun eigenlijke bedoeling, van hun opdracht en hun missie.

Mgr. Romero doet hierbij **een krachtige oproep aan christenen om hun politieke missie voor de transformatie van de samenleving op zich te nemen, om onrechtvaardige systemen uit te roeien, en om nieuwe structuren op te bouwen die het leven van de meerderheid van de mensen in stand houden, versterken en doen groeien - ook in kwaliteit.** Maar tegelijkertijd waarschuwt de Aartsbisschop ons om niet in de valkuilen van de afgoderij van ideologie of organisatie te trappen, en **eist hij dat “… *we trouw zijn aan de Heer en onder de impuls blijven van de Heilige Geest*.”** Misschien is het één van de fouten van de Kerken, ook in onze tijd, dat er vanuit het spreken en handelen van politici op geen enkele manier kan worden opgemerkt wie van hen christenen zijn en wie niet. Wat ze zeggen en doen is op geen enkele manier transparant voor het leven van Jezus, noch leven ze onder de Impuls van de Geest. Persoonlijke interesses en partijdige en ideologische loyaliteiten zijn voor hen veel sterker motiverend en veel meer overweldigend dan dat ze een evangelisch levensgetuigenis zouden geven dat vertaald wordt in politieke daden en woorden. In Latijns-Amerika dient het steevast beëindigen van politieke toespraken met verwijzingen naar Gods zegen alleen maar om snel nog even een religieuze saus te gieten over bepaalde (meestal duistere) particuliere (economische en politieke) belangen, die in feite de enige inhoud vormen van alles wat er is gezegd.

**De Kerk waar Monseigneur Romero van droomde is een Kerk waarin een permanente wisselwerking gebeurt tussen de religieuze dimensie en de politieke, economische en sociale dimensies; een Kerk die waarlijk de gist is van een ander leven (in solidariteit, broederlijk, rechtvaardig, barmhartig); een Kerk die op weg gaat met Jezus van Nazareth; een Kerk die - in samenspraak met de armen - de tekenen van het Koninkrijk van God weet te onderscheiden; een Kerk die zich permanent laat transformeren door de Heilige Geest om zelf de historische werkelijkheid te kunnen transformeren.**

Monseigneur Romero leed ook, omdat hij zich er van bewust was dat *“… er helaas velen zijn die bij het geloven en het Kerk-zijn nog steeds aan zulke vroomheid denken, zonder daar het minste engagement aan te verbinden.*” Meebouwen aan de Kerk zoals hij ze droomt houdt grote uitdagingen in voor al het pastorale werk, voor de processen in de catechese en de zondagsscholen, voor de prediking, voor de evangelisatie, voor kritische reflecties in elke christelijke gemeenschap. **De evangelische dimensie van het leven verweeft de religieuze dimensie met de sociaal-politieke dimensie samen tot één geheel.** **God spreekt tot ons vanuit de realiteit (bij uitstek die van de armen en van alle uitgesloten mensen). God spreekt tot ons in de bijeenkomst, in de reflectie en in de gemeenschapsuitwisseling. God spreekt tot ons in de viering van het geloof. En dat alles roept ons altijd weer op om te leven en te handelen zoals Jezus deed.**

Laten we ons herinneren hoe de profeet Micha droomde van de échte religiositeit (Mi 6,8): **‘Jullie is al verteld, mannen en vrouwen, wat goed is en wat de Heer van jullie verlangt: alleen dat jullie gerechtigheid beoefenen, dat jullie teder liefhebben en nederig op weg gaan met jullie God.’** We hoeven niet bang te zijn. Laten we in alles altijd vertrouwen op de bevrijdende aanwezigheid van de God van Jezus in ons midden.

Tere en Ludo Van de Velde

Dit is een reflectie die oorspronkelijk geschreven werd voor de Vijfde Zondag van Pasen-B op 2 mei 2021, en nu herzien werd voor de Vijfde Zondag van Pasen-B van dit jaar, op 28 april 2024. Voor deze overdenking hebben wij een citaat genomen uit de homilie van Monseigneur Romero tijdens de eucharistieviering op de Vijfde Paaszondag-B, 13 mei 1979. Homilías, Monseñor Oscar A Romero, Tomo IV, Ciclo B, UCA editores, San Salvador, p. 446.